**Table

Description automatically generated**

**Diagram

Description automatically generated**

**Table

Description automatically generated**

**bảng biến cố**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giao diện người quản lý - chức năng quản lý bãi gửi xe | STT | Điều kiện kích hoạt | Xử lý | Ghi chú |
| 0 | Khi admin nhấn vào nút quản lí bãi gửi xe | Gọi hàm hiển thị danh sách thông tin xe gửi |  |
| 1 | Khi admin nhấn vào nút quản lí thẻ xe (thẻ nhân viên ) | gọi hàm hiển thị danh sách thông tin thẻ xe của nhân viên |  |
| 2 | khi admin nhấn vào nút tìm kiếm thông tin gửi xe | gọi hàm hiển thị thông tin gửi xe |  |
| 4 | khi admin nhấn vào nút thêm thẻ xe nhân viên | gọi hàm thêm thẻ xe |  |
| 5 | khi admin nhấn vào nút xóa thẻ xe nhân viên | gọi hàm xóa thẻ xe |  |
| 6 | Khi admin nhấn vào nút sửa thẻ xe nhân viên | gọi hàm sửa thẻ xe |  |
| 7 | khi admin nhấn vào nút reseach | gọi hàm tìm kiếm thông tin xe ra |  |
| 8 | khi admin nhấn vào nút reset | Dùng lệnh SetText() |  |

**bảng thành phần giao diện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giao diện nhân viên giữ xe | STT | TÊN | KIỂU | Ý NGHĨA | MIỀN GIÁ TRỊ | GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH | GHI CHÚ |
| 1 | thêm mới thẻ xe nhân viên | Jbutton | thêm mới một thẻ xe nhân viên nếu nhân viên đó mới vào làm hoặc bị mất thẻ | N/A | 1 |  |
| 2 | xóa thẻ xe nhân viên | button | xóa một thẻ xe của một nhân viên | N/A | 1 |  |
|  | 3 | sửa thẻ nhân viên | button | sửa thông tin thẻ nhân viên | N/A | 1 |  |
|  | 4 | tìm kiếm thông tin bãi gửi xe | button | tìm kiếm thông tin về số lượng xe , thời gian ra vào | N/A | 1 |  |